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«Αν ήμουν άνεργη και δεν ήμουν παντρεμένη, θα ήμουν 
ένα τίποτα…»: Έμφυλες διαπραγματεύσεις της ανεργίας
ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΑΖΟΓΛΟΥ1
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΪΜΤΖΗ2
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να μελετήσει τους τρόπους με τους οποίους
οι άνεργες έγγαμες γυναίκες μιλούν για, και δικαιολογούν την κατάσταση της
ανεργίας τους σε σχέση με την κατασκευή των έμφυλων ταυτοτήτων. Ειδικότε-
ρα, εστιάζεται στην ανάλυση των διαθέσιμων γλωσσικών ρεπερτορίων, «ερμηνευτικών ρεπερτορίων», τα
οποία οι γυναίκες χρησιμοποιούν, και στις συνέπειες των ρεπερτορίων αυτών στη διαπραγμάτευση της γυ-
ναικείας τους ταυτότητας μέσα στο συγκεκριμένο οικογενειακό και εργασιακό πλαίσιο και υπό την επί-
δραση της κυρίαρχης έμφυλης ιδεολογίας. Διεξήχθησαν ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις με άνεργες
έγγαμες γυναίκες. Η ανάλυση των συνεντεύξεων βασίστηκε στις αρχές της ανάλυσης λόγου, που τοπο-
θετείται στο πλαίσιο των φεμινιστικών οπτικών. Διαπιστώνεται ότι οι συμμετέχουσες κατασκευάζουν και δι-
ευθετούν τις εργασιακές επιλογές και πρακτικές τους βάσει κυρίως παραδοσιακών αντιλήψεων και συ-
νεπαγωγών για τη γυναικεία συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Tο φύλο και η έγγαμη ιδιότητα παρουσιά-
ζονται άμεσα συνδεδεμένα με τις αιτιακές αποδόσεις των γυναικών, καθώς η γυναικεία ανεργία επιχειρείται
να δικαιολογηθεί ως μια «φυσική» κατάσταση των έγγαμων γυναικών δίχως οικογενειακούς υποστηρικτι-
κούς μηχανισμούς και αναγνώριση της ανάγκης των γυναικών για αμειβόμενη εργασία. Οι έγγαμες γυ-
ναίκες φαίνεται να έρχονται αντιμέτωπες με προσωπικές συγκρούσεις και στερεότυπες κοινωνικοπολιτι-
σμικές προσδοκίες και κατασκευές για τη γυναικεία ανεργία, και να αποδέχονται τελικά τους κυρίαρχους
λόγους που αναπαράγουν τον παραδοσιακό έμφυλο καταμερισμό εργασιακών και οικογενειακών ρόλων. 
Λέξεις-κλειδιά: Ανεργία, Έμφυλες ταυτότητες, Φεμινιστικές οπτικές, Ανάλυση λόγου.
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1. Εισαγωγή
Παρά το πλήθος των μελετών για την ανεργία
τις τελευταίες δεκαετίες, οι οποίες διερευνούν κυ-
ρίως την επίδραση της ανεργίας στην ψυχολογι-
κή ευημερία των ατόμων, η διάσταση του φύλου
έχει ελάχιστα αποτελέσει αντικείμενο τόσο θεω-
ρητικής όσο και μεθοδολογικής διαπραγμάτευ-
σης (Fryer, 2000. Hammarstrom, & Janlert, 2006.
Willot, & Griffin, 1996, 1999, 2004). Αυτό που πιο
συγκεκριμένα αποτελεί κοινή «παράλειψη» των
ερευνών είναι η απουσία επικέντρωσης στις άνερ-
γες γυναίκες και η μελέτη της υποκειμενικής τους
εμπειρίας. Δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξει κα-
νείς ότι η γνώση που έχει αποκτηθεί για την ανερ-
γία αποτελεί ουσιαστικά γνώση για την ανδρική
ανεργία. Η πλειονότητα των ερευνών παρουσιάζει
έντονα ανδροκεντρικό χαρακτήρα, τόσο στην
εμπειρική της εστίαση, καθώς έχει βασιστεί σχε-
δόν αποκλειστικά σε δείγματα ανδρών, όσο και
στις υποθέσεις και αξίες της, καθώς διακρίνεται
από τη διατύπωση στερεότυπων ερευνητικών
ερωτημάτων και παραδοσιακών έμφυλων υποθέ-
σεων (Fryer, 1999, 2004. Fryer, & Payne, 1986). 
Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι οι γυναίκες
παρουσιάζονται στο μεγαλύτερο μέρος της βι-
βλιογραφίας μόνο ως «φευγαλέες σκιές» (Marshall,
1984, σελ. 237) και εμφανίζονται ως οι «σύζυ-
γοι»/«σύντροφοι» των άνεργων ανδρών, όπου πε-
ριγράφεται η επίδραση της ανδρικής ανεργίας
στην οικογένεια και στη σύζυγο. Η «αθέατη» πα-
ρουσία των γυναικών στη μελέτη της ανεργίας
φαίνεται να αντανακλά τη, μέχρι πρόσφατα, αντι-
μετώπιση των γυναικών ως το «άλλο» ή «αποκλί-
νον» της (ανδρικής) νόρμας, των οποίων οι υπο-
κειμενικές εμπειρίες δεν χρειάζεται να διερευνη-
θούν (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 1993α, 1993β. Gannon
et al., 1992. Hoffman, & Quinton, 1996). Αρκετοί
συγγραφείς ισχυρίζονται ότι η αγνόηση ή, έστω η
μειωμένη έμφαση, των ερευνών στις άνεργες γυ-
ναίκες συσχετίζεται άμεσα με τον ιστορικό δια-
χωρισμό ανάμεσα στη δημόσια και την ιδιωτική
σφαίρα, ο οποίος οδήγησε στην απόλυτη ταύτιση
των γυναικών με τον οικιακό χώρο και των ανδρών
με το χώρο της εργασίας. Ουσιαστικά, ο συγκε-
κριμένος «χωροταξικός» πραγματικός και συμ-
βολικός διαχωρισμός συνοδεύτηκε από τον πα-
ραδοσιακό έμφυλο καταμερισμό της εργασίας,
στα πλαίσια του οποίου οι άνδρες συνδέθηκαν
άρρηκτα με την αμειβόμενη εργασία –άρα και την
ανεργία– ενώ οι γυναίκες με την άμισθη οικιακή
εργασία (Bernard, 1981. Connell, 1995, 2002).
Επομένως, από τη στιγμή που ιστορικά, οικονο-
μικά και κοινωνικοπολιτισμικά οι γυναίκες δεν θε-
ωρούνταν «πραγματικά» εργαζόμενες, ήταν «λο-
γικό» και αναμενόμενο να μη θεωρούνται, αντι-
στοίχως, «πραγματικά» άνεργες. 
Ακόμα και στις λιγοστές έρευνες στις οποίες
έχουν περιληφθεί γυναίκες, αυτές χρησιμοποιού-
νται κυρίως ως «συμπληρωματικές» των ανδρών
συμμετεχόντων για τη μελέτη της επίδρασης της
ανεργίας στην ψυχολογική τους ευημερία. Ειδι-
κότερα, εστιάζουν αποκλειστικά σε συγκριτικές
ποσοτικές μετρήσεις της ανεργίας καθώς σχεδόν
στο σύνολό τους χρησιμοποιούν ποσοτικές μεθό-
δους έρευνας  και στον εντοπισμό ομοιοτήτων ή
κυρίως διαφορών που παρατηρούνται μεταξύ
άνεργων ανδρών και γυναικών.
Η πλειονότητα λοιπόν των σχετικών μελετών
υποστηρίζει ότι η εμπειρία της ανεργίας διαφέρει
σημαντικά μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς
στις γυναίκες είναι λιγότερο αρνητική από ό,τι
στους άνδρες (Hammarstrom, & Janlert, 1997.
Murphy, & Athanasou, 1999. Warr, 1987). Ειδικό-
τερα, οι διαφορές μεταξύ άνεργων ανδρών και γυ-
ναικών επιχειρείται να αιτιολογηθούν από το ότι οι
γυναίκες αξιολογούν την εργασία ως κάτι λιγότε-
ρο σημαντικό και δεν έχουν την ίδια δέσμευση σ’
αυτήν όπως οι άνδρες και, ως εκ τούτου, αντιμε-
τωπίζουν την ανεργία με λιγότερο αρνητικές συ-
νέπειες. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη τοποθέτη-
ση, ένα μεγάλο μέρος της γυναικείας ανεργίας
εμπεριέχει το στοιχείο της επιλογής, καθώς αρκε-
τές γυναίκες (πρωτίστως οι έγγαμες) μένουν
εκτός αγοράς εργασίας «εθελοντικά», θέτοντας
περιορισμούς στην απασχόλησή τους λόγω «οι-
κογενειακών υποχρεώσεων» (Artazcoz et al.,
2004). Επίσης, ένα επιχείρημα που προβάλλεται
για να ερμηνεύσει τη διαφοροποίηση στην εμπει-
ρία της ανεργίας είναι ότι οι γυναίκες δεν έχουν
τις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις με τους άνδρες
και επομένως είναι απαλλαγμένες από την πραγ-
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ματική επίδραση της έλλειψης χρημάτων, αλλά και
από το άγχος για την αδυναμία συντήρησης των
εξαρτώμενων μελών (Russel, & Barbieri, 2000). Η
άποψη αυτή ουσιαστικά προϋποθέτει στερεοτυ-
πικά ότι οι γυναίκες αποτελούν σταθερά και αμε-
τάβλητα τους δευτερεύοντες φορείς εισοδήματος
σε ένα νοικοκυριό και επομένως ένας άνδρας
«κουβαλητής» (θα) υπάρχει πάντα δίπλα στις
άνεργες γυναίκες (Gregson, Simonsen, & Vaiou,
1999. Kyriazis, 1998). Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι
οι «οικιακοί» ρόλοι των γυναικών (ως συζύγων, μη-
τέρων και νοικοκυρών) αποτελούν γι’ αυτές εναλ-
λακτικές πηγές ικανοποίησης, αυτοπραγμάτωσης
και κύρους, ώστε να αντιμετωπίζουν περισσότε-
ρο θετικά την ανεργία. Ειδικότερα, ο γάμος και οι
οικογενειακοί ρόλοι παρουσιάζονται να λειτουρ-
γούν «προστατευτικά» για τις άνεργες γυναίκες,
καθώς μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο της
φροντίδας του οικιακού χώρου και των παιδιών
που παραδοσιακά θεωρείται το πρώτιστο μέλημά
τους και ο βασικός κοινωνικός τους προορισμός.
Επιπρόσθετα, επιχειρείται να προβληθεί μια «ομοι-
ογένεια» της γυναικείας εμπειρίας ως προς την
ανεργία, αν και έχει αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο δεν
ισχύει (Callaghan, 1998. Fornham, & Lewis, 1986.
Kulik, 2000). Αντιθέτως, άλλες μελέτες διαψεύ-
δουν τις σχετικές υποθέσεις περί έμφυλης διαφο-
ροποίησης στην εμπειρία της ανεργίας, υποστη-
ρίζοντας ότι οι αναφορές των γυναικών και αν-
δρών παρουσιάζουν ομοιότητα σχετικά με την επί-
δραση της ανεργίας στην ψυχολογική τους ευη-
μερία (Isaksson et al., 2004. Lee, & Owens, 2002.
McKee-Ryan et al., 2005. Russell, & Barbieri, 2000). 
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι
άνεργες γυναίκες αντιμετωπίζονται στα πλαίσια
ενός αντικειμενιστικού ερευνητικού προσανατολι-
σμού που έχει στόχο να αναδείξει γενικότερα την
αποκάλυψη αιτιωδών σχέσεων και, ειδικότερα,
την επίδραση της ανεργίας στην ψυχολογική τους
ευημερία. Δεν αναδεικνύεται ουσιαστικά καμία
προσπάθεια να επιχειρηματολογήσουν οι ίδιες οι
άνεργες γυναίκες ως αυθύπαρκτες οντότητες για
την ανεργία, και να μελετηθούν έτσι η υποκειμε-
νική τους εμπειρία και οι δυναμικές κοινωνικές
τους κατασκευές μέσα στο λόγο (Drewery, 1998.
Ezzy, 2000). Αναπαράγεται ταυτόχρονα μια κυ-
ρίαρχη συλλογιστική, όπου η εμπειρία της ανερ-
γίας μελετάται βάσει ατομικών «γυναικείων» χα-
ρακτηριστικών και συμπεριφορών, αλλά και πα-
ραδοσιακών έμφυλων συνεπαγωγών που υπόκει-
νται σε μια ουδέτερη λογική αιτίας-αποτελέσμα-
τος, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η κατασκευή
της ανεργίας ως ενός πρωτίστως ατομικού ζητή-
ματος. Ένα τέτοιο άλλωστε μοντέλο θεωρητικής
και ερευνητικής διαπραγμάτευσης δεν αφήνει τα
περιθώρια για την ανάλυση και αποκάλυψη των
σχέσεων δύναμης και εξουσίας που συνδέονται
άμεσα με τις σχέσεις παραγωγής (εργασία και
ανεργία), οι οποίες προσδιορίζουν τη διαμόρφω-
ση των έμφυλων ταυτοτήτων μέσα στο πλαίσιο
της ανεργίας και ουσιαστικά καθορίζουν τη σύγ-
χρονη έμφυλη ιεράρχηση.
Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η συζήτηση για
τις έμφυλες ταυτότητες αλλά και για το ίδιο το
φύλο, με την επίδραση του κοινωνικού κονστρου-
ξιονισμού και του φεμινισμού στην ψυχολογία,
μπορεί να οδηγήσει σε νέες προοπτικές και προ-
κλήσεις. Το φύλο δεν πρέπει να θεωρητικοποιεί-
ται ως κατηγορία και θεμελιώδες κριτήριο διαφο-
ρετικότητας μεταξύ των ατόμων. Άλλωστε, το φύ-
λο θεωρείται ότι βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση
(negotiable), καθώς το ίδιο και οι έμφυλες σχέσεις
παύουν να αποτελούν καθορισμένες, αμετάβλη-
τες και απόλυτα διαχωρισμένες διευθετήσεις, και
αντιθέτως προβάλλουν ως κοινωνικά και πολιτι-
κά κατασκευασμένες πρακτικές (Brittan, 1989.
Howard, & Hollander, 1997. Ramazanoglou, &
Holland, 2002). Μέσα στο πλαίσιο αυτό της ανα-
διαπραγμάτευσης και ενεργητικής διαμόρφωσης
των έμφυλων ταυτοτήτων εντάσσεται η αναγκαι-
ότητα του επαναπροσδιορισμού και της ανατρο-
πής των κυρίαρχων οπτικών για τη γυναικεία
ανεργία, που περιορίζονται σε μια συμβατική απο-
τύπωση συγκριτικών μετρήσεων. 
Άλλωστε, και η ύπαρξη διεθνώς ενός πολύ με-
γάλου αριθμού άνεργων γυναικών αποτυπώνει τη
σημασία ουσιαστικής και εναλλακτικής διερεύνη-
σης της εμπειρίας τους. Στην Ελλάδα, οι κατα-
γραφές των στοιχείων για τη γυναικεία ανεργία,
καθώς το τελευταίο τετράμηνο του 2011 το πο-
σοστό ανεργίας των γυναικών (24,5%) είναι ση-
μαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των αν-
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δρών (17,8%) (Ελ. Στατ. 2012), αποτυπώνουν το
μέγεθος του προβλήματος. Άλλωστε, η ανεργία
έχει αυξανόμενα και ισχυρά «γυναικείο πρόσωπο»
στην Ελλάδα περισσότερο από οπουδήποτε αλ-
λού στην Ευρώπη, καθώς οι γυναίκες εμφανίζουν
χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό
δυναμικό, χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης
και υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και μακροχρό-
νιας ανεργίας συγκριτικά με τους άνδρες, αλλά
και με τις γυναίκες στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ
(Τάζογλου, & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2007). 
Γίνεται κατανοητό ότι σήμερα το φύλο αποτε-
λεί σημαντική διάσταση της υποκειμενικής εμπει-
ρίας της ανεργίας και της κατασκευής της στο λό-
γο, αν και πολύ μικρός αριθμός ερευνητικών με-
λετών επιχειρεί να διευρύνει την υπάρχουσα γνώ-
ση περί ανεργίας, και κυρίως να επαναπροσδιο-
ρίσει κριτικά τον τρόπο διερεύνησης του φαινο-
μένου (Rost, 2002. Strom, 2002. Τάζογλου, 2007.
Wheelock, 1990). Επομένως, η διεξαγωγή μελε-
τών για την ανεργία που να ενσωματώνουν τη διά-
σταση του φύλου, αλλά με βάση τις παραδοχές
της φεμινιστικής κριτικής θεώρησης για τις έμ-
φυλες κατασκευές, και η εφαρμογή ποιοτικών με-
θόδων για την ανάλυση των τρόπων με τους οποί-
ους γυναίκες (αλλά και άνδρες) κατασκευάζουν




Με βάση τα παραπάνω, βασικός στόχος της
παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το νόη-
μα και τη σημασία που αποδίδουν οι άνεργες, έγ-
γαμες γυναίκες στην εμπειρία της ανεργίας, κα-
θώς και τον/τους τρόπο/-ους που οι ίδιες κατα-
σκευάζουν, ερμηνεύουν και δικαιολογούν αυτή
την εμπειρία σε σχέση με τις έμφυλες ταυτότητές
τους. Ειδικότερα, στοχεύει στην ανάδειξη: (α) των
ερμηνευτικών ρεπερτορίων από τα οποία αντλούν
οι συμμετέχουσες για να κατασκευάσουν λεκτικά
τις επιλογές και πρακτικές τους, να ερμηνεύσουν
τη συμπεριφορά τους και να δικαιολογήσουν τις
τοποθετήσεις τους και (β) των συνεπειών που οι
συγκεκριμένες λεκτικές κατασκευές έχουν για τη
διατήρηση, την αμφισβήτηση ή την ανατροπή των




Στην έρευνα συμμετείχαν δεκατρείς (13)
άνεργες έγγαμες γυναίκες, 30-40 ετών, οι οποί-
ες ήταν επίσημα καταγεγραμμένες ως μακροχρό-
νια άνεργες (12-24 μήνες) στα μητρώα ανέργων
του ΟΑΕΔ και δεν ήταν νεοεισερχόμενες στην
αγορά εργασίας. Η έγγαμη ιδιότητα κρίθηκε ανα-
γκαία για τη διερεύνηση των συγκεκριμένων στό-
χων και ερωτημάτων της έρευνας, που τοποθε-
τούνται στο συζυγικό/οικογενειακό πλαίσιο. Επί-
σης, όλες οι συμμετέχουσες είχαν ένα ή δύο παι-
διά. Όσον αφορά το κριτήριο της ηλικίας, επιλέ-
χθηκαν γυναίκες 30 έως 40 ετών για δύο λόγους:
(α) η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα δεν έχει απο-
τελέσει αντικείμενο ευρείας μελέτης στην έρευνα
περί ανεργίας, οπότε θα ήταν ενδιαφέρουσα η
συλλογή και ανάλυση ανάλογου υλικού και (β) το
συγκεκριμένο φάσμα ηλικιών κρίθηκε καθοριστι-
κό για την τήρηση των προϋποθέσεων της έγγα-
μης κατάστασης και της ύπαρξης προηγούμενου
εργασιακού ιστορικού, καθώς θεωρήθηκε ότι κα-
τά τη χρονική περίοδο μεταξύ 30 έως 40 ετών η
πλειονότητα των γυναικών θα είχε προχωρήσει
στη σύναψη γάμου και επιπλέον θα είχε ήδη κά-
ποια εργασιακή εμπειρία. Η επιλογή τού να μην εί-
ναι οι συμμετέχουσες νεοεισερχόμενες στην αγο-
ρά εργασίας έγινε με το σκεπτικό ότι θα ήταν χρή-
σιμο οι συμμετέχουσες να έχουν στη διάθεσή
τους ένα ορισμένο ιστορικό εργασίας και, ως εκ
τούτου, να έχουν βιώσει την εμπειρία της εργα-
σίας. Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, έγινε
προσπάθεια να συμπεριληφθούν άνεργες γυναί-
κες που ήταν απόφοιτες πανεπιστημίου ή από-
φοιτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να
διερευνηθούν πιθανές διαφοροποιήσεις ή και
ομοιότητες στο λόγο τους.
Για την επιλογή των συμμετεχουσών χρησι-
μοποιήθηκε η μέθοδος της «χιονοστιβάδας»
(snowball sampling). Σύμφωνα με αυτήν, η ερευ-
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νήτρια εντόπισε και επέλεξε αρχικώς τρία (3) άτο-
μα που εκπλήρωναν τα κριτήρια που είχε θέσει,
και τα οποία στη συνέχεια υπέδειξαν άλλα άτομα
για να συμμετάσχουν, εκείνα με τη σειρά τους άλ-
λα κ.ο.κ., έτσι ώστε δημιουργήθηκε μια «αλυσίδα»
ατόμων. Σκοπός της συγκεκριμένης μεθόδου επι-
λογής δείγματος είναι να βρεθεί όσο γίνεται πε-
ρισσότερο «συγκεκριμένο, μη τυχαίο» (purposive)
δείγμα, τέτοιο που θα μπορέσει να δώσει τις κα-
λύτερες δυνατές απαντήσεις στα θεματικά ερω-
τήματα της έρευνας. Η μέθοδος αυτή αποτελεί
μια ξεχωριστή κατηγορία δειγματοληψίας χωρίς
πιθανότητα (non probability sampling) και είναι
χρήσιμη στον εντοπισμό ομάδων «δυσπρόσιτων»
ατόμων (Ψαρού, & Ζαφειρόπουλος, 2001). Άλλω-
στε, η συμμετοχή των άνεργων ατόμων σε ερευ-
νητικές μελέτες είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, κα-
θώς παρουσιάζουν έναν από τους χαμηλότερους
δείκτες ανταπόκρισης (Artazcoz et al., 2004). 
Συνεντεύξεις - Διαδικασία
Για τη συλλογή του υλικού χρησιμοποιήθηκε
η μέθοδος της ημιδομημένης ατομικής συνέντευ-
ξης. Οι συνεντεύξεις είχαν διάρκεια περίπου 60-
70 λεπτά. Πριν τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων,
οι συμμετέχουσες ενημερώθηκαν για την εχεμύ-
θεια που θα τηρούνταν κατά τη διάρκεια της
ερευνητικής διαδικασίας και την ανωνυμία των
προσωπικών τους στοιχείων. Επιπλέον εξηγού-
νταν η αναγκαιότητα της μαγνητοφώνησης των
συνεντεύξεων και εξασφαλιζόταν η εθελοντική
συμμετοχή των γυναικών. Οι ερωτήσεις των συ-
νεντεύξεων κάλυπταν τα εξής θέματα: έννοια της
ανεργίας, κριτήρια αναζήτησης εργασίας, διάκρι-
ση αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας,
εμπειρία της ανεργίας, αντιλήψεις και προσδοκίες
συζύγου και περιβάλλοντος ως προς το θέμα της
εργασίας και ανεργίας τους, σχέσεις μεταξύ των
φύλων, διαφορές φύλων στον τομέα της ανεργίας
και αμειβόμενης εργασίας. 
Η ανάλυση
Η μεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας
μελέτης εντάσσεται σε ένα κριτικό φεμινιστικό
πλαίσιο, χρησιμοποιώντας την ανάλυση λόγου ως
μέθοδο ανάλυσης. Κατά τον τρόπο αυτό, η ακο-
λουθούμενη φεμινιστική μεθοδολογική προσέγγι-
ση «βλέπει» τη συνομιλήτρια ως έμφυλη ύπαρξη,
ακόμα και αν δεν εκφράζεται σαφής έμφυλος
προσανατολισμός (Wilkinson, & Kitzinger, 1995.
Wilkinson, 2003). Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει
μία φεμινιστική μέθοδος, μία προσέγγιση συλλο-
γής ή ανάλυσης δεδομένων που να είναι a priori
φεμινιστική, αλλά είναι κυρίως η δέσμευση που
ασκεί κριτική στις κυρίαρχες αντιλήψεις και τις
σχέσεις δύναμης και εξουσίας (Burman, 1994,
1995. Campbell, & Wasco, 2000. Griffin, &
Phoenix, 1994. Wilkinson, 1991). Το υλικό των
ατομικών συνεντεύξεων αναλύθηκε βάσει της με-
θόδου της ανάλυσης λόγου των Potter και
Wetherell (1987, 1995). Η ανάλυση λόγου επικε-
ντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους δο-
μείται η γλώσσα ώστε να κατασκευάσει σύνολα
νοημάτων, λόγους που λειτουργούν ανεξάρτητα
από τις προθέσεις των ομιλητών (Parker, 1994). Ο
λόγος δεν εκφράζει ούτε απλώς αντανακλά νοή-
ματα, αλλά τα νοήματα, τα οποία είναι συνεχώς
μεταβαλλόμενα, κατασκευάζονται μέσω αυτού
(Potter, & Wetherell, 1987). Οι Wetherell και Potter
(1988) τονίζουν ότι οι λόγοι κατασκευάζονται με
βάση κοινά πρότυπα εννοιών, διαθέσιμες γλωσσι-
κές πηγές «ερμηνευτικά ρεπερτόρια»  που οι άν-
θρωποι δεν δημιουργούν εκ νέου όταν μιλούν, αλ-
λά «δανείζονται» και αναδιαμορφώνουν για τους
δικούς τους σκοπούς. Τα γλωσσικά αυτά ρεπερ-
τόρια είναι πολλαπλά και δυναμικά, ορισμένα εί-
ναι κυρίαρχα ενώ άλλα αντιφατικά, και τοποθε-
τούνται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό, ιστορικό και
πολιτικό πλαίσιο. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να επι-
σημανθεί ότι οι λόγοι κατασκευάζονται από προ-
ϋπάρχουσες πολιτισμικές παραδοχές, παράλληλα
όμως οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ενεργητικά τις
παραδοχές αυτές με πρωτότυπους κάθε φορά
τρόπους και με σαφή προσανατολισμό δράσης
μέσα στο λόγο τους. Συγκεκριμένα, η εμπειρία
της ανεργίας δεν νοείται σαν να προέρχεται απο-
κλειστικά από το μυαλό του ατόμου ως ένα στα-
τικό στοιχείο της ατομικής υπόστασης, αλλά σαν
να παράγεται μέσα σε έναν «αλληλεπιδρώντα χώ-
ρο» ως μια σύνθετη κοινωνική κατασκευή που
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προέρχεται και διαμεσολαβείται από πολιτισμικά
διαθέσιμες γνώσεις αλλά και ενεργητική διαχείρι-
ση των παραδοχών αυτών.
Διατυπώνεται γενικότερα η άποψη ότι η φεμι-
νιστική προσέγγιση και ανάλυση λόγου δεν είναι
απόλυτα συμβατές (Burman, & Parker, 1993.
Ramazanoglou, & Holland, 2002. Wilkinson, &
Kitzinger, 1995). Η Gill (1995, σελ. 168) επισημαί-
νει συγκεκριμένα ότι τα σημεία εκείνα των θεω-
ρητικών δεσμεύσεων της ανάλυσης λόγου που
καθίστανται σημαντικά για τις φεμινίστριες, δη-
λαδή: (α) η αμφισβήτηση της μίας αντικειμενικής
αλήθειας  (β) η έμφαση στην κοινωνικά κατα-
σκευασμένη φύση όλης της γνώσης  (γ) η απόρ-
ριψη της ιδέας για ένα ενιαίο, συμπαγές υποκεί-
μενο και (δ) η προσοχή στη δύναμη ως μια τοπι-
κή πρακτική (μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο λό-
γου), αποτελούν ταυτόχρονα και σημεία έντονου
προβληματισμού, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να
αγνοηθεί κάθε διαφορά, να καταργηθεί κάθε ταυ-
τότητα που μπορεί συλλογικά να κινητοποιηθεί,
και να μη ληφθούν υπόψη ευρύτερες δομικές ανι-
σότητες και θεσμικές βάσεις της εξουσίας. Ωστό-
σο, η ανάλυση λόγου μπορεί να προσφέρει μια
διαφορετική οπτική στη μελέτη του φύλου. Ειδι-
κότερα, οι φεμινίστριες οπαδοί του κοινωνικού
κονστρουξιονισμού υποστηρίζουν ότι το φύλο δεν
πρέπει να θεωρητικοποιείται ως διαφορά μεταξύ
των ατόμων, αλλά να αναπροσδιοριστεί ως μια
αρχή της κοινωνικής οργάνωσης που δομεί τις
σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα φύλα (Hare, &
Marecek, 1990). Σύμφωνα με τις ίδιες, η κατηγο-
ριοποίηση σε δύο φύλα, τόσο σε κοινωνικοψυχο-
λογικό όσο και σε βιολογικό επίπεδο, αποτελεί μια
πολιτική αναγκαιότητα για σεξιστική καταπίεση. Η
ανάλυση λόγου μπορεί να συμβάλει στην απομά-
κρυνση από την ανταγωνιστική και διχοτομική
σκέψη περί έμφυλων ταυτοτήτων (Bryson, 2005.
Wetherell, 1986), να εστιάσει στην ενεργητική δια-
μόρφωση των ταυτοτήτων μέσα σε συγκεκριμένα
πλαίσια αλληλεπίδρασης (Edley, & Wetherell,
1999) και στη δυναμική των σχέσεων εξουσίας με-
ταξύ των δύο φύλων (Willott, & Griffin, 1997).
Στην παρούσα εργασία, η διαδικασία ανάλυ-
σης στράφηκε στο περιεχόμενο των ερμηνευτικών
ρεπερτορίων που αντλούνται από το λόγο των
συμμετεχουσών και στις πρακτικές στις οποίες
χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα ρεπερτόρια.
Το ενδιαφέρον επίσης εστιάστηκε τόσο στη στα-
θερότητα εμφάνισης κοινών ερμηνευτικών ρεπερ-
τορίων όσο και στην ποικιλία διαφορετικών ρε-
περτορίων στο λόγο των συμμετεχουσών, καθώς
η ποικιλία των τρόπων με τους οποίους κατασκευ-
άζεται η υποκειμενικότητα μέσα στο λόγο είναι ιδι-
αίτερα σημαντική, δίνοντας έμφαση στο πώς οι
γυναίκες τοποθετούνται με το λόγο τους στις συ-
γκεκριμένες κατασκευές ως έμφυλες υπάρξεις.
Επιπλέον η αναλυτική διαδικασία επικεντρώθηκε
στις συνέπειες της χρήσης των διαφορετικών ρε-
περτορίων και στη λειτουργική σχέση μεταξύ
τους. Εντοπίστηκαν ακόμη οι πολλαπλές και συ-
χνά αντιφατικές συνέπειες των γλωσσικών κατα-
σκευών που κινητοποιούν τα άτομα για την περι-
γραφή της υποκειμενικής τους πραγματικότητας
και τις σχέσεις δύναμης (Billig et al., 1988). Είναι
βασικό να ληφθεί υπόψη ότι η επιχειρηματολογία
των ομιλητριών ξεδιπλώνεται στο πλαίσιο της συ-
ζήτησης με τη ερευνήτρια, όπου, καθώς καλούνται
να μιλήσουν ως «άνεργες έγγαμες γυναίκες», το-
ποθετούνται ήδη σε μια ασύμμετρη σχέση εξου-
σίας, στην οποία δεν περιγράφουν απλά την εμπει-
ρία τους ως άνεργες, αλλά ταυτόχρονα λογοδο-
τούν γι’ αυτό στην ερευνήτρια.
3. Αποτελέσματα
Η ανάλυση του υλικού ανέδειξε μια ποικιλία
γλωσσικών ρεπερτορίων, τα οποία άλλοτε αποτυ-
πώνουν λεκτικές συμφωνίες και επαναλήψεις, άλ-
λοτε αλληλοσυμπληρώνονται και άλλοτε συνδέ-
ονται μεταξύ τους με σύνθετους ή και αντιθετι-
κούς τρόπους. Επίσης, η άμεση σύνδεση των δια-
θέσιμων γλωσσικών ρεπερτορίων των γυναικών
με την κυρίαρχη οικονομικοεργασιακή και κοινω-
νικοπολιτισμική πραγματικότητα, μέσα στην οποία
διαμορφώνονται τα συγκεκριμένα ρεπερτόρια,
αποτελεί σημαντικό στοιχείο αναγνώρισης της κα-
θοριστικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των σύνθε-
των λεκτικών κατασκευών και του πλαισίου εντός
του οποίου αυτές τοποθετούνται. Άλλωστε, οι κοι-
νωνικοί και πολιτισμικοί λόγοι της ελληνικής κοι-
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νωνίας διαμορφώνουν τις λεκτικές πρακτικές των
άνεργων γυναικών και συγκροτούν νοηματικά την
υποκειμενική τους πραγματικότητα. Είναι ανα-
γκαίο να επισημανθεί επίσης ότι ανάμεσα στις γυ-
ναίκες απόφοιτες πανεπιστημίου και στις απόφοι-
τες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν παρατηρή-
θηκε διαφοροποίηση μόνο ως προς τα ερμηνευ-
τικά ρεπερτόρια, αλλά και ως προς τον τρόπο που
τα χρησιμοποίησαν. 
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα
εστιάσουμε σε δύο ρεπερτόρια που κινητοποιή-
θηκαν από τις συμμετέχουσες και βάσει των οποί-
ων μιλούν, ερμηνεύουν και δικαιολογούν την κα-
τάσταση ανεργίας στην οποία βρίσκονται. Ενδια-
φέρον παρουσιάζουν οι αντιφατικές λεκτικές το-
ποθετήσεις των γυναικών στα πλαίσια των δύο
αυτών ρεπερτορίων που επιλέχθηκαν να σχολια-
στούν. Στην ανάλυση λόγου, οι αντιφάσεις αυτές
είναι αναμενόμενες, καθώς σε διαφορετικά ση-
μεία της συνέντευξης τα άτομα προσπαθούν να
πετύχουν διαφορετικούς ρητορικούς στοχα-
σμούς, αντλώντας από διαφορετικές, συχνά αντι-
φατικές, αρχές και πεποιθήσεις (Billig et al., 1988).
Το ρεπερτόριο του γάμου ως δικαιολόγηση
της ανεργίας
Ένα από τα ερμηνευτικά ρεπερτόρια από τα
οποία αντλούν οι συνομιλήτριες για να περιγρά-
ψουν, να αξιολογήσουν, αλλά και να αιτιολογή-
σουν την κατάσταση της ανεργίας είναι το ρε-
περτόριο στο οποίο ο γάμος και η έγγαμη ιδιότη-
τα παρουσιάζονται ως μέσο δικαιολόγησης για
την ανεργία τους. Όλες οι συμμετέχουσες, ανε-
ξάρτητα από μορφωτικό επίπεδο και επαγγελμα-
τικές κατευθύνσεις, προκειμένου να επιχειρημα-
τολογήσουν επικαλούνται το φύλο τους και μι-
λούν ως «γυναίκες» που με σύμμαχο το γάμο, βά-
σει της ασφάλειας και της προστασίας που αυτός
παρέχει, διαπραγματεύονται την αρνητική επί-
δραση της ανεργίας τόσο σε ατομικό-ψυχολογικό
όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ουσιαστικά, ο γά-
μος κατασκευάζεται ως μέσο για να δομήσουν τις
στερεότυπες τοποθετήσεις τους σχετικά με την
έμφυλη παρουσία και κατανομή της εργασίας-
ανεργίας στα πλαίσια της συζυγικής σχέσης, η
οποία ακολουθεί συγκεκριμένο σύστημα ρόλων
με ανάλογα δικαιώματα και υποχρεώσεις, και ταυ-
τόχρονα «δικαιολογεί» τη γυναικεία ανεργία.
Το απόσπασμα που ακολουθεί αντανακλά τις
λεκτικές κατασκευές του συνόλου των άνεργων
γυναικών, μέσα από τις οποίες ερμηνεύουν γιατί
ο γάμος και η ιδιότητα της «έγγαμης» λειτουργεί
προστατευτικά στην αρνητική κοινωνικο-ψυχολο-
γική εμπειρία της ανεργίας.
Απόσπασμα 1 
1 Δήμητρα5 (απόφοιτη ΑΕΙ): Σε γενικές γραμ-
μές δεν αισθάνομαι άσχημα 
2 Υπάρχουν φυσικά στιγμές που στενοχωριέ-
μαι αλλά χαίρομαι που τουλάχιστον  δουλεύει
ο 
3 άνδρας μου. Το καλό είναι ότι δε με αγχώ-
νει εκείνος για το θέμα της δουλειάς, το άγ-
χος που
4 έχω μερικές φορές είναι καθαρά προσωπι-
κό μου. Πιο πολύ πρόβλημα είναι το οικονο-
μικό
5 εκεί είναι βασικά η διαφοροποίηση με τότε
που δούλευα. Ψυχολογικά δε νιώθω κάποια 
6 μεγάλη διαφορά, εξάλλου τώρα είμαι και πα-
ντρεμένη και είμαι σε μια άλλη φάση, αφού 
7 δουλεύει ο άνδρας μου υπάρχει το εισόδημα
στο σπίτι. Αν δεν είχα το γάμο, σίγουρα θα 
8 ένιωθα πιο άσχημα
9 Συν: Γιατί;
10 Δ: Νιώθεις πιο ξεκρέμαστη, πρέπει να βρεις
οπωσδήποτε μια δουλειά για να μπορέσεις
να 
11 συντηρήσεις τον εαυτό σου. είναι σαφές αυ-
τό. Ενώ όταν είσαι παντρεμένη, δεν υπάρχει 
12 επιτακτική ανάγκη, έχεις μία ασφάλεια ότι
είσαι τακτοποιημένη, αν και άνεργη. Και ο 
13 κοινωνικός περίγυρος «βλέπει» διαφορετικά
μια άνεργη γυναίκα που είναι ανύπαντρη από 
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14 μια άνεργη παντρεμένη 
15 Συν: Δηλαδή πώς τη βλέπει διαφορετικά;
16 Δ: (..) να σίγουρα θα έλεγε ότι εγώ δε θέλω
να δουλέψω, ανεξάρτητα από το αν δεν 
17 μπορούσα να βρω δουλειά. Ενώ τώρα είναι
διαφορετικά, αισθάνεσαι περισσότερο 
18 προστατευμένη, γιατί όταν είσαι παντρεμένη
δεν φαίνεσαι σαν άνεργη αλλά ως σύζυγος
και 
19 σα μητέρα, αν έχεις παιδιά…(..) μετά πι-
στεύω ότι ο κόσμος βλέπει αλλιώς την γυ-
ναίκα που 
20 δεν δουλεύει και είναι ελεύθερη και αλλιώς
την παντρεμένη. Την ελεύθερη θα την 
21 κακολογήσει θα πει «η τεμπέλα», η παντρε-
μένη θα πει «έχει το σπίτι της, έχει τα παιδιά 
22 της». Θα δει την παντρεμένη άνεργη με επι-
είκεια. Για μένα όχι είναι το ίδιο πράγμα πε-
ρίπου 
23 δεν λέω είμαι βολεμένη, εξασφαλισμένη (γε-
λάει)
Η κινητοποίηση της συγκριτικής αντιπαραβο-
λής μεταξύ «άγαμης άνεργης γυναίκας» και «έγ-
γαμης άνεργης γυναίκας» αποτελεί βασικό στοι-
χείο συγκρότησης του παρόντος ρεπερτορίου. Η
Δήμητρα κατασκευάζει μια εικόνα σαφούς δια-
φοροποίησης για τις έγγαμες άνεργες γυναίκες
από την αντίστοιχη των άγαμων η οποία κατ’ αρ-
χήν παρέχει οικονομική και συναισθηματική
ασφάλεια. Η συστηματική χρήση λέξεων και εκ-
φράσεων όπως «ασφάλεια», «δεν είσαι ξεκρέμα-
στη» [στ. 10], «τακτοποιημένη» [στ. 12], «προστα-
τευμένη» [στ. 18], «είμαι βολεμένη», «εξασφαλι-
σμένη» [στ. 23], είναι ενδεικτική της λειτουργίας
του γάμου στην εμπειρία της γυναικείας ανερ-
γίας. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο λόγος της προστα-
σίας που αναπτύσσεται από τις συνομιλήτριες πε-
ριλαμβάνει και το ότι ως άνεργες καθίστανται μη
κατακριτέες από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
επειδή ακριβώς είναι έγγαμες. Μιλώντας με εκ-
φράσεις όπως «όταν είσαι παντρεμένη δεν φαίνε-
σαι σαν άνεργη αλλά ως σύζυγος και σα μητέρα,
αν έχεις παιδιά» [στ. 18-19], «την ελεύθερη θα την
κακολογήσει [ο κόσμος], θα την πει «τεμπέλα», η
παντρεμένη θα πει [ο κόσμος] «έχει το σπίτι της,
έχει τα παιδιά της», [στ. 21-22] ή «θα δει την πα-
ντρεμένη άνεργη με επιείκεια» [στ. 22], κατασκευ-
άζουν πρωτίστως μια πραγματικότητα βασισμέ-
νη σε παραδοσιακές, συμβατικές αντιλήψεις για
τη σχέση αμειβόμενης εργασίας/ανεργίας, γάμου
και γυναίκας, όπου οι γυναίκες φαίνεται να είναι
περισσότερο απαλλαγμένες από το προσωπικό
και κοινωνικό «στίγμα» της ανεργίας σε σύγκρι-
ση με τους άνδρες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κα-
τασκευή αναπαράγει τη συγκρότηση της εικόνας
του εαυτού της γυναίκας μέσα από το πρίσμα της
έγγαμης σχέσης και της οικογένειας.
Η επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται στο
παραπάνω απόσπασμα αναδεικνύει επίσης ένα βα-
σικό στοιχείο διαφοροποίησης των άνεργων έγγα-
μων γυναικών, καθώς αυτές δεν έχουν τις ίδιες οι-
κονομικές υποχρεώσεις με τους άνδρες συζύγους
τους και επομένως είναι απαλλαγμένες τόσο από
την πραγματική επίδραση της έλλειψης χρημάτων
και το άγχος για την αδυναμία συντήρησης των
εξαρτώμενων μελών, όσο και από τη συμβολική
σημασία που αυτό συνεπάγεται. Κατά τον τρόπο
αυτό, οι συμμετέχουσες αντλώντας από το ρεπερ-
τόριο του «γάμου» και την κυρίαρχη «λογική» που
αυτός αναπαριστά, εκφράζουν την πεποίθηση ότι
«αφού δουλεύει ο άνδρας μου υπάρχει εισόδημα
στο σπίτι» [στ. 6-7] και έτσι «απαλλάσσονται» από
την «επιτακτική ανάγκη» [στ. 12] να βρουν εργασία.
Η άποψη αυτή ουσιαστικά προϋποθέτει ότι οι γυ-
ναίκες αποτελούν σταθερά και αμετάβλητα τους
δευτερεύοντες φορείς εισοδήματος σε ένα νοικο-
κυριό και ενισχύει την εικόνα του άνδρα «κουβα-
λητή» (Gregson, Simonsen, & Vaiou, 1999). 
Από το ίδιο ιδεολογικό πλαίσιο αντλεί και η
συμμετέχουσα του επόμενου αποσπάσματος, η
οποία δίνει έμφαση στην αντίληψη ότι η αμειβό-
μενη απασχόληση παραμένει συμπληρωματικό
στοιχείο στη ζωή των γυναικών και κυρίως των έγ-
γαμων, δικαιολογώντας έτσι την κατάσταση ανερ-
γίας τους. 
Απόσπασμα 2
1 Ελένη (απόφοιτη Λυκείου): Θα ήταν πιο δύ-
σκολα αν ήμουν ελεύθερη. Από πού θα είχα 
2 οικονομικούς πόρους, τώρα με συντηρεί ο
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άντρας μου. Θα ήμουν αναγκασμένη να είμαι
με τους 
3 γονείς μου από τη στιγμή που θα ήμουν
άνεργη και θα αναγκαζόμουν να δουλέψω
ασχέτως αν μου 
4 άρεσε ή όχι δεν θα δεχόμουν να με ταΐζουν.
Όταν είσαι παντρεμένη νιώθεις πιο καλυμμέ-
νη 
5 οικονομικά, μοιράζεσαι τα χρήματα με τον
άνδρα σου. Ο άνδρας πάντα εργάζεται. Τώ-
ρα είναι 
6 καλύτερα που είμαι έτσι, νιώθω ότι έχω ένα
ρόλο, είμαι η σύζυγός του.
7 Θα ήταν χειρότερα αν ήμουν ανύπαντρη.
Δεν θα είχα να ασχοληθώ με κάτι, αυτή τη
στιγμή έχω να 
8 ασχοληθώ με κάτι. Να ήμουν επί τόσο καιρό
άνεργη και να μην ήμουν παντρεμένη, να μην
έχω με 
9 τίποτα να ασχολούμαι, θα είχα καταρρεύσει
ψυχολογικά, θα αισθανόμουν ένα τίποτα. Ότι 
10 ασχολείσαι με το σπίτι, έχεις το ρόλο της συ-
ζύγου αυτό το πράγμα κάπου γλυκαίνει.
ασφαλώς, σου 
11 λέω όχι θα είχα καταρρεύσει δεν θα ήμουν
αυτή που είμαι τώρα, θα είχα γίνει άλλος άν-
θρωπος. 
12 Προσφέρει μια ασφάλεια…
Στο απόσπασμα αυτό η γυναικεία ανεργία
αποτυπώνεται σαν να «γλυκαίνει» [στ. 10] λόγω
γάμου, καθώς η έγγαμη γυναίκα έχει με κάτι να
ασχολείται, ενώ σε διαφορετική περίπτωση «θα
αναγκαζόταν να δουλέψει, ασχέτως αν της άρε-
σε ή όχι» [στ. 3-4] και θα είχε «καταρρεύσει» [στ.
11]. Οι συγκεκριμένες λεκτικές διατυπώσεις βα-
σίζονται στο ότι οι συζυγικοί ρόλοι, ιδιαίτερα
στην ελληνική οικογένεια, διαμορφώνονται βάσει
των παραδοσιακών προτύπων, όπου ο σύζυγος
είναι εκείνος που συντηρεί την οικογένεια και
ανταλλάσσει την οικονομική και κοινωνική του
θέση με την οικογενειακή συνοχή που προσφέρει
η γυναίκα, καθώς εκείνη είναι που μένει στο σπί-
τι για να εκτελέσει τις οικιακές εργασίες (Νόβα-
Καλτσούνη, 2000). Δεν είναι τυχαίες οι λεκτικές
αναφορές της συνομιλήτριας ότι «όταν είσαι πα-
ντρεμένη νιώθεις πιο καλυμμένη οικονομικά» [στ.
4-5) και «ασχολείσαι με το σπίτι» [στ. 10]. Η συ-
γκεκριμένη αντίληψη και πρακτική αναπαράγει το
παρσονικό μοντέλο οικογένειας, όπου η οικογε-
νειακή ολοκλήρωση εξαρτάται από τη διαφορο-
ποίηση των ανδρικών και των γυναικείων ρόλων
μέσα στην οικογένεια – πρόκειται ουσιαστικά για
μια διπολική κατανομή των συγκεκριμένων ρό-
λων (Parsons, 1955). Ειδικότερα, ο «εκτελεστι-
κός» ρόλος του άνδρα-συζύγου συνδέεται με την
κατοχή μιας επαγγελματικής ενασχόλησης και
ενός εισοδήματος που τον καθιστούν βασικό
ρυθμιστή της λειτουργίας της οικογένειάς του,
ενώ ο «εκφραστικός» ρόλος της γυναίκας-συζύ-
γου συνδέεται με την παραμονή της στον οικιακό
χώρο και την παροχή συναισθηματικής φροντί-
δας στα μέλη της οικογένειάς της. Έτσι, η ιδεώ-
δης αυτή συζυγική σχέση προσφέρει ομαλή λει-
τουργία και «ασφάλεια» [στ. 12] στα μέλη της,
εφόσον ευθυγραμμίζονται με τους συγκεκριμέ-
νους ρόλους. 
Βλέπουμε λοιπόν ότι ο λόγος του «γάμου»,
μέσω του οποίου οι άνεργες γυναίκες επιχειρούν
να ερμηνεύσουν την κατάσταση της ανεργίας
τους, αποκαλύπτει την ιδεολογία της παραδο-
σιακής σύνδεσης των γυναικών με τον προορι-
σμό του γάμου και την εκπλήρωση της γυναικεί-
ας υπόστασης μέσω αυτού. Είναι χαρακτηριστικό
το σημείο στο απόσπασμα 2 όπου η άνεργη Ελέ-
νη, λέγοντας «νιώθω ότι έχω ένα ρόλο, είμαι η σύ-
ζυγός του», εκφράζει αυτό που η Ιγγλέση (1990,
σελ. 190) αναφέρει ως «απορρόφηση της γυναι-
κείας ατομικής υπόστασης από το οικογενειακό
σύνολο», καθώς η αντίληψη του εαυτού προσ-
διορίζεται κυρίως μέσω των ενδοοικογενειακών
σχέσεων. Παρομοίως, και το πρόβλημα της ανερ-
γίας «επικαλύπτεται» από τη γαμήλια προσδοκία.
Συνοψίζοντας, το επιχείρημα που συνδέει την
έγγαμη ιδιότητα των γυναικών με την κατάσταση
της ανεργίας τους αναπαράγει το ιδεολογικό εύ-
ρημα σύμφωνα με το οποίο η γυναικεία συμμε-
τοχή στην αγορά εργασίας (εργασία και ανεργία)
προσδιορίζεται, ερμηνεύεται και ουσιαστικά δι-
καιολογείται βάσει του γάμου, ο οποίος –πραγ-
ματικά και συμβολικά– λειτουργεί αντισταθμιστι-
κά στην κατάσταση της γυναικείας ανεργίας.
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Το ρεπερτόριο της «υπονόμευσης» 
ως δικαιολόγηση της ανεργίας
Στην παρουσίαση του δεύτερου ερμηνευτικού
ρεπερτορίου, που είναι το ίδιο διαδεδομένο στο λό-
γο των συνομιλητριών, αναδεικνύεται μια διαφορε-
τική επιχειρηματολογία δικαιολόγησης της γυναι-
κείας ανεργίας. Οι συμμετέχουσες συνδέουν την
ανεργία με την υπονόμευση που δέχονται από το
στενό οικογενειακό περιβάλλον, καθώς περιγρά-
φουν μια πραγματικότητα όπου τα άτομα του στε-
νού οικογενειακού τους περιβάλλοντος δεν κατα-
νοούν την επιθυμία και την αγωνία τους να εργα-
στούν και, μάλιστα, θέτουν στις ίδιες «εμπόδια» στη
διαδικασία εύρεσης και μετάβασης από την κατά-
σταση της ανεργίας στην αμειβόμενη εργασία.
Η οικογένεια και ο φιλικός περίγυρος, άλλω-
στε, αποτελούν σημαντικές πηγές κοινωνικής υπο-
στήριξης, οι οποίες «μετριάζουν» τις αρνητικές κοι-
νωνικο-ψυχολογικές συνέπειες της ανεργίας και
λειτουργούν θετικά στην αντιμετώπιση της συγκε-
κριμένης εμπειρίας (Hammer, 1993). Ειδικότερα, η
υποστήριξη που παρέχεται από το/τη σύντρο-
φο/σύζυγο κατά τη διάρκεια της ανεργίας αποτε-
λεί καθοριστικό παράγοντα για την ψυχολογική ευ-
ημερία των άνεργων ανδρών και γυναικών, αλλά
και την κινητοποίησή τους για εύρεση εργασίας. 
Τα παρακάτω αποσπάσματα αποτυπώνουν τις
λεκτικές τοποθετήσεις των γυναικών που επιχει-
ρούν να δικαιολογήσουν την κατάσταση της ανερ-
γίας τους, αναπτύσσοντας έναν απόλυτα αρνητι-
κό λόγο και εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια και το
παράπονό τους για το ότι τα άτομα του στενού
συγγενικού τους περιβάλλοντος (σύζυγος, γο-
νείς, πεθερικά) δεν κατανοούν, αδιαφορούν ή
ακόμη και λειτουργούν υπονομευτικά για την ερ-
γασιακή τους κατάσταση. 
Απόσπασμα 3
1 Έφη (απόφοιτη Λυκείου): Δεν πρόκειται να
καταλάβουν ποτέ την ανάγκη μου αυτή (να
εργαστεί).
2 δεν μπορούν να το καταλάβουν και η μάνα
μου, η πεθερά μου. Με κάλεσαν κάποιες φο-
ρές σε 
3 δουλειές, αλλά εξαιτίας των γονιών και των
πεθερικών μου δεν πήγα γιατί έλεγαν ότι δεν
μπορούσαν 
4 να κρατήσουν τα παιδιά. δεν ξέρω αν τους
στενοχωρεί (με ειρωνεία) που τώρα δε δου-
λεύω. αυτό δεν
5 το ξέρω. Ο άνδρας μου δε μιλάει πολύ αλλά
με βλέπει ότι επιμένω, ψάχνω όλες τις προ-
κηρύξεις, 
6 κανείς τους δε ρωτάει ούτε μιλάει που αγ-
χώνομαι, ψάχνω και αγωνιώ… και μάλλον
σκέφτονται 
7 «αυτή το έχει πάρει απόφαση» αλλά όσο δε
βρίσκω τόσο πιο καλά για γονείς, πεθερικά
και γι’ αυτόν! 
8 Σ: Γιατί πιστεύεις «τόσο πιο καλά γι’ αυ-
τούς»;
9 Ε: Δεν ξέρω, επαναπαύονται κιόλας… γιατί
αν δεν επιβαρύνεις τους παππούδες και τις
γιαγιάδες γι’ 
10 αυτούς είναι καλύτερα! Έχουν την ησυχία
τους. Ίσως πάλι φοβούνται τι θα γίνει αν βρω
δουλειά.
11 Σ: Δηλαδή τι πιστεύεις ότι φοβούνται;
12 Ε: Ότι θα αλλάξει η Έφη, ότι θα γίνει μια άλ-
λη, δε θα προσέχει το παιδί της, δε θα είναι
καλή μάνα, 
13 ή ότι εκείνοι θα πρέπει να αναλάβουν ευθύ-
νες, δεν ξέρω ειλικρινά. Από τη μια φυσικά
θα χαρούν, 
14 αλίμονο, αλλά από την άλλη θα αλλάξουν τα
πράγματα… Και τα παιδιά αρέζονται όταν δε 
15 δουλεύεις, θα χάσουν και αυτά το ρυθμό
τους, θα αλλάξουν τα πράγματα. Και ο άν-
δρας μου θα 
16 πρέπει να βοηθάει στο σπίτι, να κάνει βρε
παιδί μου καμία δουλειά… Θαρρείς προσπα-
θούν να μη 
17 δουλέψω (..) εγώ να κάθομαι σπίτι άνεργη
και να τρέχω για όλους θα ήταν υπέροχα,
καταπληκτικά! 
18 Πρέπει να κάνω κάτι, να το αντιμετωπίσω (..)
Στο απόσπασμα αυτό, στο οποίο μιλά η Έφη,
αλλά και στις υπόλοιπες συνεντεύξεις, με τις φρά-
σεις που χρησιμοποιούνται, «δεν πρόκειται να κα-
ταλάβουν ποτέ την ανάγκη μου αυτή» [στ. 1], «δεν
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μπορούν να το καταλάβουν…» (την επιθυμία για
εργασία) [στ. 2] και «δεν ξέρω αν τους στενοχωρεί
(με ειρωνεία) που τώρα δε δουλεύω. αυτό δεν το
ξέρω» [στ. 4-5], δομείται μια εικόνα ζωής όπου η
ιδιότητα των γυναικών ως ανέργων αντιμετωπίζε-
ται αδιάφορα από τους οικείους τους. Ειδικότερα,
μια κραυγή αγωνίας αναδεικνύεται έντονα μέσα
από το λόγο της Έφης «κανείς τους δε ρωτάει ού-
τε μιλάει που αγχώνομαι, ψάχνω και αγωνιώ» [στ.
6] ή «θαρρείς προσπαθούν να μη δουλέψω» [στ.
16-17]. Πέρα από την αδιαφορία, η «υπονόμευση»
κατασκευάζεται ως ένα σύνολο πρακτικών που
«εφαρμόζεται» από τους συζύγους, τους γονείς,
τα πεθερικά και τα παιδιά και έχει στόχο να απο-
θαρρύνει και άρα δικαιολογήσει τις άνεργες γυ-
ναίκες στην εργασιακή τους κατάσταση – ανερ-
γία. Βλέπουμε λοιπόν ότι το σύνολο των πρακτι-
κών το οποίο δομεί την έννοια της «υπονόμευσης»
συνίσταται είτε από την άρνηση ή απροθυμία ανά-
ληψης της φροντίδας των παιδιών από τους οι-
κείους, ώστε οι γυναίκες να μην μπορούν να ανα-
λάβουν εργασιακή δράση («με κάλεσαν κάποιες
φορές σε δουλειές, αλλά εξαιτίας των γονιών και
των πεθερικών μου δεν πήγα γιατί έλεγαν ότι δεν
μπορούσαν να κρατήσουν τα παιδιά» [στ. 2-4]) ή
«επαναπαύονται κιόλας… γιατί αν δεν επιβαρύνεις
τους παππούδες και τις γιαγιάδες γι’ αυτούς είναι
καλύτερα» [στ. 9-10]), είτε από τη μη συναισθη-
ματική συμμετοχή των οικείων στην αγωνία της
εργασιακής αναζήτησης («ο άνδρας μου δε μιλά-
ει πολύ αλλά με βλέπει ότι επιμένω, ψάχνω όλες
τις προκηρύξεις, κανείς τους δε ρωτάει ούτε μιλά-
ει που ψάχνω και αγωνιώ…» [στ. 5-6]), είτε από τη
μη ενθαρρυντική στάση των παιδιών («και τα παι-
διά αρέζονται όταν δε δουλεύεις…») [στ. 15]), κα-
θώς οι ρυθμοί της οικιακής οικογενειακής ζωής
και της συμμετοχής των άλλων μελών σ’ αυτήν εί-
ναι πιθανό να υποστούν ενδεχόμενες αλλαγές.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση του αντιθετικού
λεκτικού σχήματος «από τη μια φυσικά θα χα-
ρούν, αλίμονο, αλλά από την άλλη θα αλλάξουν τα
πράγματα» [στ. 13-14], που αντανακλά τα αντιφα-
τικά, πολλές φορές, μηνύματα που λαμβάνουν οι
άνεργες γυναίκες από το στενό και ευρύτερο οι-
κογενειακό περιβάλλον. 
Η βιβλιογραφία άλλωστε υποστηρίζει ότι ο
βαθμός αλλά και η μορφή υποστήριξης που λαμ-
βάνουν οι άνεργοι άνδρες και οι άνεργες γυναίκες
από τους συντρόφους/συζύγους και το στενό οι-
κογενειακό περιβάλλον τους διαφοροποιείται, κα-
θώς οι άνεργοι άνδρες γίνονται αποδέκτες ευρεί-
ας συναισθηματικής υποστήριξης από τις συζύ-
γους τους (Fieldnen, & Davidson, 1999). Αντιθέ-
τως, οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι οι άνεργες γυναίκες
δεν λαμβάνουν αντίστοιχη συναισθηματική υπο-
στήριξη από τους συζύγους τους, κυρίως όμως οι-
κονομική στήριξη. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι οι
άνεργες γυναίκες αντιμετωπίζουν την απουσία της
συζυγικής υποστήριξης καθώς στην πραγματικό-
τητα οι άνδρες-σύζυγοί τους προτιμούν να είναι
άνεργες (Ensminger, & Celentano, 1990. Starrin, &
Larson, 1987). Το ρεπερτόριο της «υπονόμευσης»
ουσιαστικά, από τη μια, αποτυπώνει την ανεπαρκή
και προβληματική φύση της συναισθηματικής και
πρακτικής υποστήριξης των άνεργων γυναικών
από τους οικείους και, από την άλλη, κατασκευά-
ζει τη γυναικεία εμπλοκή στην αμειβόμενη εργασία
ως πηγή σύγχυσης και αντιφατικότητας. Χαρα-
κτηριστικό είναι και το απόσπασμα που ακολουθεί:
Απόσπασμα 4
1 Άννα (απόφοιτη ΤΕΙ): Δεν μπορούν να με κα-
ταλάβουν και η μάνα μου και η πεθερά μου.
«Ναι
2 κορίτσι μου να δουλέψεις, γιατί να μη δου-
λέψεις ακόμη μικρή είσαι» αλλά από την άλ-
λη, «εντάξει 
3 βρε δε χάθηκε και ο κόσμος αν δε βρεις δου-
λειά, δεν έχεις τόση ανάγκη για να ψάξεις».
Λέω στη 
4 μαμά μου «θέλω να δουλέψω για να βγω από
το σπίτι», δεν μπορούν να το καταλάβουν. Αν
βρεθεί 
5 μια δουλειά, θα μου πούνε «να πας» αλλά όχι
να το κυνηγάω. Όχι δεν μπορώ να πω ότι κά-
ποιος είπε 
6 ότι «μη δουλεύεις», όχι ποτέ κανείς τους δεν
είπε κάτι τέτοιο. Αλλά το βλέπουν πιο χαλα-
ρά. Μου 
7 λένε «είναι καλύτερα να μεγαλώνει το παιδί
με τη μαμά και το μεγάλωμα του παιδιού από
τη μαμά 
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8 του είναι ό,τι καλύτερο». Έτσι όπως το βλέ-
πω εγώ δεν το βλέπει κανείς. Όχι, δεν το
βλέπουν. κανείς 
9 και από τις δυο πλευρές. Εκείνοι το βλέπουν
ως καλό. Και όταν οι άλλοι δεν μπορούν να το 
10 καταλάβουν αυτό σε πειράζει περισσότερο.
Να γιατί έτσι θα αλλάξει όλος ο ρυθμός του
σπιτιού και 
11 μαζί φυσικά και ο δικός τους. Όλοι επωφε-
λούνται τελικά από το να μη δουλέψουμε
εκτός από τον 
12 άμεσα ενδιαφερόμενο που είμαστε εμείς..
Όχι κανένας δε σκέφτεται τη μεριά της γυ-
ναίκας, όλοι να 
13 βολεύονται θέλουν εις βάρος της γυναί-
κας…. Και πώς να ψάξω για δουλειά, όταν
κανείς δε με 
14 βοηθάει και δε στέκεται δίπλα μου; Δεν ξέρω
αλλά πάλι μερικές φορές νιώθω ότι τελικά
κανείς δε 
15 θέλει να δουλέψουν οι γυναίκες, ιδίως αν εί-
ναι παντρεμένες. Ή πάλι δε θέλουν να βοη-
θήσουν γιατί 
16 δεν τους βολεύει. Ναι γιατί δεν τους βολεύ-
ει… σου λέει «γιατί να ζοριστούμε εμείς οι
τρίτοι». 
17 θαρρείς θα τους ξεβολέψει κάτι τέτοιο, πώς
να το πω; Θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύ-
νες τους και 
18 άλλοι μέσα στην οικογένεια. Εγώ και σε μέ-
να το βλέπω μπερδεμένο το θέμα, όλοι συμ-
φωνούμε να 
19 δουλέψω αλλά αν πάει να βρεθεί καμία δου-
λειά αμέσως αρχίζουν τα «αν»…Δεν το αντέ-
χω πια, μου 
20 φαίνεται δε θα ακούω κανένα τους, ας βρω
μια δουλειά και θα δούνε (..)
Οι αντιφατικές τοποθετήσεις, με τη μορφή
προτροπών και αποτροπών ταυτόχρονα, των οι-
κείων λειτουργούν υπονομευτικά και αναπαρά-
γουν την κυρίαρχη αντίληψη για τη διαφοροποι-
ημένη σημασία που η αμειβόμενη εργασία αλλά
και ανεργία έχει για τις γυναίκες, «ναι κορίτσι μου
να δουλέψεις, γιατί να μη δουλέψεις ακόμη μικρή
είσαι αλλά, από την άλλη, εντάξει βρε δε χάθηκε
και ο κόσμος αν δε βρεις δουλειά, δεν έχεις τόση
ανάγκη για να ψάξεις» [στ. 1-3] ή «αν βρεθεί μια
δουλειά, θα μου πούνε “να πας” αλλά όχι να το κυ-
νηγάω..» [στ. 4-5]. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρου-
σιάζει το γεγονός ότι οι άνεργες γυναίκες, αν και
φαίνεται να συνειδητοποιούν το σύνολο των πρα-
κτικών το οποίο συγκροτεί το ρεπερτόριο της
«υπονόμευσης», δεν αντιστέκονται δυναμικά. Μέ-
σα από το λόγο τους αποκαλύπτεται ένα ισχυρό
δίλημμα, καθώς ενώ από τη μια περιγράφουν την
έλλειψη κατανόησης από τους άλλους για την
εμπειρία της ανεργίας τους, επιχειρούν ταυτό-
χρονα να δικαιολογήσουν την «υπονόμευση» που
δέχονται, τόσο από τους συζύγους όσο και από
τα συγγενικά τους πρόσωπα, αντλώντας από τους
κυρίαρχους έμφυλους λόγους για τη γυναικεία
εργασία («ίσως πάλι φοβούνται τι θα γίνει αν βρω
δουλειά» [απόσπασμα 3, στ. 10]). Ειδικότερα ανα-
παράγεται: (α) η κοινή, παραδοσιακή πεποίθηση
που θεωρεί δεδομένο ότι «είναι καλύτερα να με-
γαλώνει το παιδί με τη μαμά» και «το μεγάλωμα
του παιδιού από τη μαμά του είναι ό,τι καλύτε-
ρο…» [απόσπασμα 4, στ. 7], καθώς η ιδέα ότι η
εργαζόμενη γυναίκα μπορεί να παραμελεί τα μη-
τρικά της καθήκοντα προς όφελος της εργασίας
της είναι ακόμα ευρέως αποδεκτή («δε θα είναι
καλή μάνα») και (β) η παρσονική αντίληψη
(Parsons, 1955) ότι η γυναίκα-σύζυγος οφείλει να
διατηρεί τη συνοχή της οικογενειακής ομάδας,
καθώς ο γυναικείος ρόλος συνδέεται πρωτίστως
με τις εσωτερικές υποθέσεις της οικογένειας
(Michel, 1981) («…εγώ να κάθομαι σπίτι [ως άνερ-
γη] και να τρέχω για όλους θα ήταν υπέροχα, κα-
ταπληκτικά») [απόσπασμα 3, στ. 17]. Άλλωστε, η
ενδεχόμενη γυναικεία εργασιακή «αλλαγή» δημι-
ουργεί αναστάτωση και ανησυχία μέσα στο οικο-
γενειακό πλαίσιο («γιατί έτσι θα αλλάξει όλος ο
ρυθμός του σπιτιού» ή «θα αλλάξουν τα πράγμα-
τα» και «…από την άλλη θα αλλάξουν τα πράγμα-
τα. θαρρείς θα τους ξεβολέψει κάτι τέτοιο») και, ει-
δικότερα, απαιτεί αναπροσαρμογή του οικιακού
καταμερισμού της εργασίας μεταξύ των συζύγων
«γιατί ξέρεις ίσως είναι και αυτό ο άντρας ανα-
λαμβάνει περισσότερες υποχρεώσεις όταν η γυ-
ναίκα εργάζεται» ή «και ο άνδρας μου θα πρέπει
να βοηθάει στο σπίτι, να κάνει βρε παιδί μου καμία
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δουλειά [αν η γυναίκα εργαστεί]…» ή «θα πρέπει
να αναλάβουν τις ευθύνες τους και άλλοι μέσα
στην οικογένεια» [απόσπασμα 4].
Αξίζει να σημειωθεί ότι εντοπίζονται λεκτικές
κατασκευές αντίστασης, αλλά δεν αναδεικνύεται
ένας ουσιαστικά διεκδικητικός λόγος («Πρέπει να
κάνω κάτι, να το αντιμετωπίσω [..], «Δεν το αντέχω
πια, μου φαίνεται δε θα ακούω κανένα τους, ας βρω
μια δουλειά και θα δούνε», «Όλοι επωφελούνται τε-
λικά από το να μη δουλέψουμε εκτός από τον άμε-
σα ενδιαφερόμενο που είμαστε εμείς», «όχι κανέ-
νας δε σκέφτεται τη μεριά της γυναίκας, όλοι να βο-
λεύονται θέλουν εις βάρος της γυναίκας…») που θα
μπορούσε να λειτουργήσει ανατρεπτικά. Αντιθέ-
τως, παρατηρούμε ότι, ενώ οι ίδιες οι γυναίκες
αναπαριστούν την ανεργία ως μια πολύ δυσάρεστη
κατάσταση ζωής και προσπαθούν ουσιαστικά να
αυτοπροσδιοριστούν ως «άνεργες», συνεχίζουν να
προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ερμηνευτικά της
εργασιακής τους κατάστασης το πλαίσιο υπονό-
μευσης και αντιφατικών πρακτικών των οικείων
ατόμων τους, το οποίο εστιάζει στη διατήρηση των
παραδοσιακών ρόλων των γυναικών ως συζύγων,
νοικοκυρών και μητέρων, και συνδέει την απουσία
αμειβόμενης εργασίας, δηλαδή την ανεργία, με τη
δυνατότητα για καλύτερη και πιο αποτελεσματική
εκτέλεση των συγκεκριμένων ρόλων. 
4. Συζήτηση
Η παραπάνω ανάλυση, επικεντρώνοντας σε
δύο ερμηνευτικά ρεπερτόρια, του «γάμου» και της
«υπονόμευσης», ανέδειξε τις λεκτικές κατασκευές
που οι γυναίκες χρησιμοποιούν για να μιλήσουν
για την υποκειμενική τους εμπειρία και να δικαιο-
λογήσουν την ανεργία τους, αλλά και τις συνέπει-
ες των ρεπερτορίων αυτών στις έμφυλες δια-
πραγματεύσεις τους. Γενικότερα, οι αιτιακές απο-
δόσεις για την ανεργία παρουσιάζονται άμεσα
συνδεδεμένες με την έμφυλη διάσταση των γυ-
ναικών, καθώς η ανεργία κατασκευάζεται στο λό-
γο των ομιλητριών είτε ως επιλογή λόγω έγγαμης
ιδιότητας είτε ως αποτέλεσμα υπονομευτικών «οι-
κογενειακών» πρακτικών, παρά ως αναπόφευκτη
συνέπεια των δύσκολων εργασιακών συνθηκών
που επικρατούν στην ελληνική αγορά εργασίας. 
Διαπιστώνουμε ότι οι συμμετέχουσες κατα-
σκευάζουν και διευθετούν τις εργασιακές και έμ-
φυλες ταυτότητές τους βάσει, κατ’ εξοχήν, πα-
ραδοσιακών πεποιθήσεων και συμπεριφορών. Μέ-
σα από τις λεκτικές κατασκευές που χρησιμοποι-
ούν για να νοηματοδοτήσουν την εμπειρία της
ανεργίας αποτυπώνονται η δυσκολία να αποσυν-
δεθούν πλήρως από πρακτικές που είναι κοινωνι-
κώς αποδεκτές για το φύλο τους και η ακόλουθη
συμμόρφωσή τους με τους κοινωνικούς και πολι-
τισμικούς λόγους που προσδιορίζουν την έμφυλη
διάκριση. Ταυτόχρονα όμως αποκαλύπτονται και
τα αντιφατικά διλήμματα που οι άνεργες γυναίκες
αντιμετωπίζουν όταν μιλούν και καλούνται να δι-
καιολογήσουν την ανεργία τους. Επιχειρείται ου-
σιαστικά μια συγκρότηση και σύνθεση ταυτοτή-
των, καθώς οι γυναίκες επιχειρούν να διαπραγ-
ματευτούν τα στοιχεία της νέας γυναικείας ταυ-
τότητας –που συνδέονται με προσωπικές εργα-
σιακές διεκδικήσεις– και να αυτοπροσδιοριστούν
ως «άνεργες γυναίκες», και ταυτόχρονα να διατη-
ρήσουν ως «έγγαμες γυναίκες» παραδοσιακά
πρότυπα πρακτικών.
Ειδικότερα, με τη χρήση του ρεπερτορίου του
«γάμου», οι γυναίκες ταυτίζονται με τα πρότυπα
και τις κυρίαρχες αντιλήψεις για την «ευεργετική»
λειτουργία του γάμου, τα οποία αναπαράγουν τη
συμβατική τοποθέτηση των γυναικών ως συζύγων
στον οικιακό χώρο. Οι ίδιες ερμηνεύουν τις πρα-
κτικές τους μέσα από ένα στερεότυπο λόγο απο-
δοχής των παραδοσιακών έμφυλων σχέσεων, στα
πλαίσια του οποίου κατασκευάζουν μια ταυτότη-
τα ως «προστατευμένες» άνεργες από τους άν-
δρες-«κουβαλητές». Άλλωστε, η Chodorow (1978/
1999) αναφέρει ότι οι γυναίκες στην κοινωνία μας
ορίζονται ως σύζυγοι και μητέρες πάντα σε μια
συγκεκριμένη σχέση με κάποιον άλλο, ενώ οι άν-
δρες καθορίζονται πρωταρχικά με εργασιακούς
όρους. Από την άλλη, το ρεπερτόριο της «υπονό-
μευσης» ενισχύει ουσιαστικά την αποθάρρυνση
της γυναικείας συμμετοχής στην αγορά εργασίας
και ταυτόχρονα την αναπαραγωγή της ανισότη-
τας των φύλων σε ό,τι αφορά τόσο την άνιση πρό-
σβαση και συμμετοχή των ανδρών και γυναικών
στην αγορά εργασίας όσο και τον άνισο οικιακό
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καταμερισμό της εργασίας. Το συγκεκριμένο ρε-
περτόριο ενισχύει την αντίληψη για την υποβάθ-
μιση της σημασίας που η αμειβόμενη εργασία
έχει για τις γυναίκες και προωθεί ένα παραδοσια-
κό μοντέλο διαχωρισμού ρόλων και πρακτικών,
εμποδίζοντας τις άνεργες γυναίκες να επανα/εντα-
χθούν στην αγορά εργασίας. Παρατηρούμε λοι-
πόν ότι μέσω της κινητοποίησης του ρεπερτορίου
της υπονόμευσης, λόγω της «ασυνεπούς» υπο-
στήριξης από το στενό, συζυγικό-οικογενειακό δί-
κτυο των άνεργων γυναικών, αναδεικνύεται ένα
ισχυρό δίλημμα στο λόγο των γυναικών σχετικά
με τη δικαιολόγηση της ανεργίας τους.
Είναι ενδιαφέρον ότι διαμορφώνεται και ανα-
παράγεται μια πραγματικότητα όπου η γυναικεία
ανεργία επιχειρείται να δικαιολογηθεί ως μια «φυ-
σική» κατάσταση των έγγαμων γυναικών δίχως
υποστηρικτικές συμπεριφορές και αναγνώριση
της ανάγκης των γυναικών για αμειβόμενη εργα-
σία και αποδέσμευση από την κατάσταση της
ανεργίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ασάφεια, τα
συχνά αλληλοσυγκρουόμενα και αλληλοαναιρού-
μενα ρεπερτόρια και η μη παραγωγή λόγων αντί-
στασης, όπως αντανακλάται στις λεκτικές αποτυ-
πώσεις των άνεργων γυναικών, υποδεικνύει μια
προσπάθεια να ερμηνεύσουν οι ίδιες οι γυναίκες
«ανώδυνα» την κατάσταση της ανεργίας τους –
καθώς, σύμφωνα με τους διαθέσιμους κυρίαρ-
χους πολιτισμικούς λόγους, δεν «δικαιούνται» να
βιώνουν αρνητικά την εμπειρία της ανεργίας, διό-
τι η εκπλήρωση άλλων πρωταρχικών ρόλων κατα-
σκευάζεται κοινωνικά ως σημαντικότερη γι’ αυτές. 
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο «λογοδότησης» των
ομιλητριών παρατηρούμε ότι, παρά την ποικιλία
των ρεπερτορίων μεταξύ τους, συνίσταται ένας
κοινός λόγος δικαιολόγησης, μέσω του οποίου οι
άνεργες γυναίκες επιχειρούν να απενοχοποιηθούν
για την ανεργία τους και να αποδεσμευτούν από
τις αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν το λόγο τους.
Οι συμμετέχουσες απενοχοποιούνται για την
ανεργία τους («γάμος», «υπονόμευση από το οι-
κογενειακό περιβάλλον») αποδεχόμενες και ανα-
παράγοντας την κυρίαρχη ιδεολογία για τη γυναι-
κεία παρουσία στην αγορά εργασίας και τις συν-
θήκες ένταξής τους σ’ αυτήν, η οποία καθορίζεται
πρωτίστως από την οικογενειακή τοποθέτηση (έγ-
γαμη ή/και μητέρα) των γυναικών και «δικαιολογεί»
το να είναι μια έγγαμη γυναίκα και μητέρα άνεργη.
Έτσι, οι γυναίκες αναπτύσσουν ένα λόγο υποτα-
γής, καθώς διστάζουν να αμφισβητήσουν τόσο
την ανδρική εξουσία μέσα στο οικογενειακό/συζυ-
γικό πλαίσιο όσο και τον «αναμενόμενο» παρα-
γκωνισμό των εργασιακών τους επιθυμιών λόγω
των οικογενειακών προτεραιοτήτων. Κατ’ αυτό τον
τρόπο, γίνεται σαφές ότι οι γυναίκες, δικαιολογώ-
ντας την κατάσταση της ανεργίας τους μέσα από
διαφορετικούς ερμηνευτικούς μηχανισμούς-ρε-
περτόρια, συμμορφώνονται στους κυρίαρχους λό-
γους για τον καταμερισμό της εργασίας και τις συ-
νεπαγωγές σύνδεσης των ανδρών με τη δημόσια
σφαίρα και των γυναικών με την οικογενειακή, και
νομιμοποιούν τις ασύμμετρες έμφυλες εργασια-
κές και οικογενειακές σχέσεις.
Η παρούσα μελέτη, αν και έχει περιορισμούς
στη γενικευσιμότητα των ευρημάτων της, καθώς
αναφέρεται σε μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα
άνεργων γυναικών (ως προς την ηλικία, το μορ-
φωτικό επίπεδο, την οικογενειακή κατάσταση),
αναδεικνύει τη σημασία διερεύνησης της υποκει-
μενικής εμπειρίας της ανεργίας των γυναικών και
εφαρμογής εναλλακτικών μεθοδολογικών θεωρή-
σεων στο χώρο της ανεργίας. Λαμβάνοντας υπό-
ψη τον περιορισμένο αριθμό σχετικών ερευνών,
προβάλλει ως ανάγκη η διεξαγωγή ποιοτικών
ερευνών και η εφαρμογή κριτικών ερευνητικών
πρακτικών για τη γυναικεία ανεργία σε συνδυα-
σμό με τη συγκρότηση των έμφυλων ταυτοτήτων.
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“If I was unemployed and single, I would be nothing…”:
Gendered negotiations of unemployment
EVANTHIA TAZOGLOU1
VASSILIKI DELIYANNI-KOUIMTZI2
This study investigates the ways in which unemployed married women talk about
and justify their unemployment status in relation to the construction of gendered
identities. It focuses on the analysis of the “interpretative repertories” which women
use and their consequences on the negotiation of their female identity within the particular family and work
framework. Semi-structured interviews were conducted and the analysis was based on the principles of
discourse analysis within the framework of feminist perspectives. It was found that women construct and
arrange their occupational practices and choices relying primarily on traditional beliefs and assumptions
about female participation in the labour market. Gender and marital status are used in order to justify
unemployment since the later is being described as a “natural” situation especially for married women.
Participants construct a context where there are no supportive mechanisms for married unemployed women
and their needs for employment are not taken into serious consideration. Findings further show that married
women are confronted with personal conflicts as well as stereotypical socio-cultural expectations and
constructions of female unemployment. Within this context, they seem to finally accept the dominant
discourses about the traditional gendered division of work and family roles. 
Keywords: Unemployment, Gendered identities, Feminist perspectives, Discourse analysis. 
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